|  |  |
| --- | --- |
| **Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam** |  |

**GIẤY ĐỀ NGHỊ KIÊM HỢP ĐỒNG**

**MỞ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN & DỊCH VỤ NGÂN HÀNG *–*** *Dành cho cá nhân*

*Số ……………… ngày … tháng … năm …*

**A- PHẦN ĐỀ NGHỊ**

***Đề nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh***

🗌 Mở tài khoản & cung cấp dịch vụ 🗌 Thay đổi thông tin Tài khoản/Thẻ số

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **THÔNG TIN KHÁCH HÀNG** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Họ tên | | | | | | | | | | Trình độ học vấn | | | 🗌 Sau đại học | | | | 🗌 Đại học | |
| Ngày sinh 🗌 Nam 🗌 Nữ | | | | | | | | | | 🗌 Cao đẳng | | | | 🗌 Khác | |
| Quốc tịch | | | | | | | | | | Nghề nghiệp | | | 🗌 Tài chính ngân hàng | | | | 🗌 Công nhân | |
| Thị thực nhập cảnh | | | | | | | | | | 🗌 Nhân viên văn phòng | | | | 🗌 Công an, bộ đội | |
| Số TCC/CMT/HC | | | | | | | | | | 🗌 Kinh doanh | | | | 🗌 Hưu trí | |
| Ngày cấp Nơi cấp | | | | | | | | | | 🗌 Giáo viên | | | | 🗌 Nội trợ | |
| Tình trạng cư trú 🗌 Cư trú 🗌 Không cư trú | | | | | | | | | | 🗌 Học sinh/Sinh viên | | | | 🗌 Khác | |
| Tình trạng hôn nhân 🗌 Độc thân 🗌 Đã lập gia đình 🗌 Khác | | | | | | | | | | Chức vụ | | | 🗌 Giám đốc/Phó Giám đốc | | | | 🗌 Trưởng/Phó phòng | |
| Điện thoại | | | | | | | | | |
| Email | | | | | | | | | | 🗌 Nhân viên | | | | 🗌Khác | |
| Địa chỉ hiện tại | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Địa chỉ thường trú | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Địa chỉ nước ngoài | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nơi công tác | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **THÔNG TIN FATCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🗌 | Tôi là công dân Mỹ hoặc đối tượng cư trú Mỹ, hoặc có địa chỉ thường trú ở Mỹ hoặc có thẻ xanh hoặc là đối tượng nộp thuế thu nhập Mỹ *(Nếu có, vui lòng điền Mẫu W-8BEN hoặc W-9 và cung cấp Mã số thuế Mỹ tương ứng)* Mã số thuế Mỹ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🗌 | Tôi không thuộc đối tượng nêu trên tại thời điểm hiện tại. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **THÔNG TIN TÀI KHOẢN THANH TOÁN (TKTT)** & **DỊCH VỤ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Thông tin tài khoản** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Loại tài khoản** | | | | | | 🗌 TKTT | | | | | | 🗌 TKTT chuyên dùng | | | | 🗌 Khác | | |
| **Loại tiền** | | | | | | 🗌 VND | | | | | | 🗌 USD | | | | 🗌 Khác | | |
| **Gói TKTT VND**  *KH lựa chọn bổ sung phương thức xác thực giao dịch iPay (Mục 2) & Loại thẻ (Mục 3)* | | | | | 🗌 Standard A/c | 🗌 Silver A/c | | | | | | 🗌 Gold A/c | | | | 🗌 Premium A/c | | |
| *Gồm: VietinBank iPay, SMS Banking biến động số dư, Thẻ Ghi nợ nội địa* | | | | | | | | | | | *Gồm: VietinBank iPay, SMS Banking biến động số dư; Thẻ ghi nợ quốc tế* | | |
| 1. **Dịch vụ ngân hàng điện tử** | | | | | 🗌 Có | | | | | | | 🗌 Không | | | | | | |
| **Internet và Mobile Banking (iPay)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *-* Gói dịch vụ | | | | | | | | | | | | 🗌 Chuẩn | | | 🗌 Khác | | | |
| *-* Phương thức xác thực giao dịch iPay (*có thể lựa chọn cả 02 phương thức)* | | | | | | | | | | | | 🗌 SMS | | | 🗌 RSA | | | |
| **SMS Banking** | | | | | | | | | | | | 🗌 Biến động số dư TK | | | 🗌 Dịch vụ tài chính | | | |
| **Bankplus** | | | | | | | | | | | | 🗌 Vấn tin & Giao dịch tài chính | | | | | | |
| 1. **Dịch vụ thẻ** | | | | | 🗌 Có | | | | | | | 🗌 Không | | | | | | |
| **Thẻ ghi nợ nội địa** | | 🗌 S – Card | | | 🗌 C - Card | | 🗌 Pink - Card | | | | | 🗌 G – Card | | 🗌 Thẻ BHXH | | | | 🗌 Khác |
| **Thẻ ghi nợ quốc tế** | | ***\**** *Loại thẻ* | | | 🗌 Visa Debit | | | 🗌 Master Card Debit | | | | | | 🗌 Thẻ Liên kết | | | | 🗌 Khác |
| ***\**** *Hạng thẻ* | | | 🗌 Bạch Kim | | | 🗌 Vàng | | | | | | 🗌 Chuẩn | | | | |
| **Thẻ phụ** | | 🗌 Có | | | | | | 🗌 Không | | | | | | | | | | |
| ***Thông tin thẻ phụ thứ nhất*** | | | | | | | | ***Thông tin thẻ phụ thứ hai*** | | | | | | | | | | |
| Họ tên 🗌 Nam 🗌 Nữ | | | | | | | | Họ tên 🗌 Nam 🗌 Nữ | | | | | | | | | | |
| Ngày sinh Điện thoại | | | | | | | | Ngày sinh Điện thoại | | | | | | | | | | |
| Số TCC/CMT/HC | | | | | | | | Số TCC/CMT/HC | | | | | | | | | | |
| Ngày cấp Nơi cấp | | | | | | | | Ngày cấp Nơi cấp | | | | | | | | | | |
| Địa chỉ | | | | | | | | Địa chỉ | | | | | | | | | | |
| **Dịch vụ bổ sung** | | | 🗌 Sử dụng thẻ thanh toán qua Internet | | | | | 🗌 Dịch vụ khác | | | | | | | | | | |
| **4. Dịch vụ hóa đơn tổng** | | | | 🗌 Có | | | | | 🗌 Không | | | | | | | | | |
| **5. Yêu cầu khác:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **THÔNG TIN, MẪU CHỮ KÝ GIAO DỊCH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Chủ tài khoản** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Họ tên  Số TCC/CMT/HC  🗌 Tôi đăng ký mới/thay đổi chữ ký mẫu đã đăng ký để thực hiện các giao dịch cá nhân của tôi tại VietinBank *(KH vui lòng ký chữ ký mẫu và ghi rõ họ tên)*  🗌 Tôi sử dụng chữ ký mẫu của tôi đã đăng ký giao dịch TKTT số/trên Giấy đăng ký thông tin KH ngày ……………………………………………..…..… tại VietinBank để tiếp tục giao dịch TKTT được mở theo Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng này *(KH vui lòng gạch chéo vào ô “Chữ ký mẫu”)* | | | | | | | | | | | Chữ ký mẫu thứ nhất  (ký, ghi rõ họ tên) | | | | Chữ ký mẫu thứ hai  (ký, ghi rõ họ tên) | | | | |
| **2. Người được ủy quyền** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Họ tên  Số TCC/CMT/HC  Ngày cấp Nơi cấp  Điện thoại  Địa chỉ: | | | | | | | | | | | Chữ ký mẫu thứ nhất  (ký, ghi rõ họ tên) | | | | Chữ ký mẫu thứ hai  (ký, ghi rõ họ tên) | | | | |

**B – PHẦN HỢP ĐỒNG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **THÔNG TIN CÁC BÊN** | | |
| **Bên cung cấp dịch vụ -** Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh…………………….……………………………….……… | | **Bên sử dụng dịch vụ -** Khách hàng |
| Người đại diện | | Họ tên |
| Chức vụ | | Số TCC/CMT/HC |
| Theo giấy ủy quyền số ………………… ngày ………… của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | | *(Các thông tin khác có liên quan của khách hàng (nếu có) được thể hiện cụ thể tại Phần A của văn bản này)* |
| **Khách hàng đề nghị mở TKTT và sử dụng dịch vụ ngân hàng với các thông tin cụ thể đã nêu tại Phần A - Phần đề nghị của văn bản này và Ngân hàng đồng ý cung ứng dịch vụ theo các thoả thuận cụ thể sau:** | | |
| **THỎA THUẬN CỤ THỂ** | | |
| 1. Khách hàng cam đoan và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin trên Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng (“*Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng*”) và các giấy tờ kèm theo.  2. Các nội dung cụ thể liên quan đến mở và sử dụng TKTT, phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng, dịch vụ ngân hàng được quy định tại Bản điều khoản điều kiện về mở, sử dụng TKTT & dịch vụ tại VietinBank (“*Điều kiện giao dịch chung*”), Phụ lục Hợp đồng. Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với các quy định trong Điều kiện giao dịch chung, Phụ lục Hợp đồng và Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng. Bản Điều kiện giao dịch chung, Phụ lục Hợp đồng và Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng này là một bộ Hợp đồng hoàn chỉnh về mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng.  3. Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng này gồm 04 trang, đsược lập thành hai (02) bản, mỗi Bên giữ một (01) bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau để thực hiện./. | | |
| **Đại diện Ngân hàng**  *Ký, họ tên, đóng dấu* | **Khách hàng**  *Ký, họ tên* | |
| **DÀNH CHO NGÂN HÀNG** | | |
| Số HSKH | Số thẻ phát hành | |
| Số hiệu tài khoản | Ngày phát hành thẻ | |
| Ngày bắt đầu hoạt động của TK | Ngày hiệu lực của thông tin thay đổi (nếu có) | |
| **Giao dịch viên** | **Kiểm soát viên** | |